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Özet: Girdi - Ç›kt› Analizlerinden, sektörleraras› yap›y› analiz etmede yararlan›lmaktad›r. Bu analizler, ülkenin genel ekonomik yap›s›n›
ve bu ekonomiyi oluflturan tüm sektörlerin birbirleriyle olan iliflkilerini analitik olarak ortaya ç›karmaktad›r. Ayr›ca, Girdi - Ç›kt›
Analizlerinden, sektörlerin; üretim, gelir ve istihdam gibi ekonomik sorunlar›n çözümünde de önemli ölçüde yararlan›lmaktad›r.
Bu çal›flmayla, ülke ekonomisini oluflturan 64 sektör içinde bulunan ormanc›l›k sektörünün; üretim, katma de¤er, ihracat, ithalat ve
di¤er sektörlerle olan iliflkilerini ortaya ç›karmak, bu sektörün ülke ekonomisinde oluflturaca¤› üretim, gelir ve istihdam etkilerini
ortaya koymak ve böylece ormanc›l›k sektörünün ülke ekonomisi içindeki önemini belirlemek amaçlanm›flt›r.
Bu amaca ulaflmak için Girdi - Ç›kt› Analizi yöntemi seçilmifltir. Öte yandan, bu araflt›rmada kullan›lan veriler; Devlet ‹statistik
Enstitüsünün 1979, 1985 ve 1990 y›llar› için haz›rlad›¤›; Endüstüleraras› ‹fllemler Tablosu, Girdi - Ç›kt› Katsay›lar› Matrisi ve
Teknolojik Katsay›lar ‹nvers Matrisi tablolar›ndan sa¤lanm›flt›r.
Araflt›rmayla; ormanc›l›k sektörü üretiminin ülke ekonomisi üretimi içinde fazla a¤›rl›¤›n›n olmad›¤›, ihracat ve ithalat›n›n ülke
ekonomisi ihracat ve ithalat rakamlar›na göre, ihmal edilecek derecede az oldu¤u, bu sektörün toplam ç›kt›lar›n›n önemli bir
bölümünün di¤er sektörlerce ara talep olarak kullan›ld›¤›, sektörün sa¤lad›¤› katma de¤erin büyük olmas›yla, bu sektörün iflsizli¤i
azaltmada ve gelir farkl›l›klar›n› dengelemede önemli bir araç olarak kullan›labilece¤i sonuçlar›na var›lm›flt›r.

The Determination of the Importance of the Forestry Sector
in National Economy Using Input-Output Analysis
Abstract: Input-output Models are used for analysing inter - industry structure. These models show analitically the economic
structure of a country and the relations of sectors with each other in a national economy. Furthermore, input-output models play
an important role in solving such economic problems of sectors as production, income and employment.
In this study, production, value added import, export and forward and backward linkages of the forestry sector in a national
economy consisting of 64 sectors are calculated. In addition, production, income and employment multipliers are also examined. The
main objective of this study is to make an economic analysis of the forestry sector and the determine the importance of the forestry
sector.
Inpuf-output analysis was chosen for this purpose At the same time, the data used in this study were obtained from the input-output
tables, input coefficients matrix and inverse coefficients matrix were prepared by the State Institute of Statistics, Prime Ministr,
Republic of Turkey for the years 1979, 1985 and 1990.
This study showed that the production of the forestry sector had a small share in national production, that export and import in the
forestry sector is minimal compared with national values, and that the total outputs of the forestry sector are used by other sectors
as intermediate consumption. Because the value added of this sector is greater, it was concluded that the forestry sector could be
used to decrease the unemployment rate and balance differences in people’s income.

Girifl
Ekonomik yönden geliflmekte olan ülkeler, sosyo ekonomik yap›lar›nda ilerleme sa¤lamak ve ekonomik geliflmelerini sa¤lam›fl ülkelerle aralar›nda bulunan geliflmifllik farklar›n› azaltmak amac›yla ekonomilerini planlamaktad›rlar. Uygulamada makro bazda ekonomiyi planlayan

ulusal kalk›nma planlar› ile, bölge baz›nda ekonomiyi planlayan bölgesel planlarla karfl›lafl›lmaktad›r. Girdi - Ç›kt›
Analizi yard›m›yla, ülke ve bölge ekonomisinin durumunu
yans›tmak, gelece¤e yönelik olarak sözkonusu ekonomilerin stratejilerini belirlemek mümkün olabilmektedir.
Ekonomide yer alan sektörler ele al›narak haz›rlanan
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Input-Output Tablolar›, kalk›nma planlar›n›n haz›rlanmas›nda temel araç olmaktad›r. Ülkemizde de planl› dönemin
bafllad›¤› 1963 y›l›ndan beri, ekonomik geliflmeyi hedef
alan planlar, Input - Output Tablolar›ndan yararlan›larak
haz›rlanm›flt›r (1). Input - Output Tablolar›, endüstrileraras› mal ve hizmet ak›mlar›n› toplu olarak gösteren tablolard›r. Her endüstri belli bir mal› üretmek için di¤er endüstrilerden mal veya hizmet sat›n almak zorundad›r.
Tablolarda sütunlar, bir endüstrinin kendi üretimini yapabilmesi için di¤er endüstrilerden sat›n almak zorunda oldu¤u ara mallar› girdisini, sat›rlar ise, kendi üretiminin
hangi sektörler taraf›ndan kullan›ld›¤›n› göstermektedir
(2).
Bir ülke ekonomisi, çeflitli büyüklükte ve çeflitli sektörlerde faaliyet gösteren iflletmelerden oluflmaktad›r. Ülkemizde ormanc›l›k sektöründe gerçekleflen ekonomik aktivitelerin çok önemli bir bölümü, Devlet Orman ‹flletmeleri (DO‹)’nde yo¤unlaflmaktad›r. Ülkemiz ekonomisini oluflturan 64 sektör içerisinde temel üretim sektörleri bünyesinde yeralan ormanc›l›k sektörünün; ülke ekonomisi içindeki yerinin önemsenmesi noktas›nda tespitler bulunmaktad›r.
Nitekim, orman kayna¤›n›n pek çok alanda kullan›lmaya elveriflli ürün sa¤layan yenilenebilir bir özellik tafl›mas›,
orman ürünleri ve türevlerine yönelik talebin h›zla artmas›, ormanc›l›¤›n esnekli¤i olan, yani girdi ve ç›kt›lar yönünden farkl›laflt›rmalara uyum gösteren sektör olmas› ve ormanc›l›k sektörünün emek - yo¤un teknolojilerin uyguland›¤› sektörlerin bafl›nda yer almas›yla, beceri düzeyi düflük
iflgücünü ifllendirmesi nedenlerinden dolay›, ormanc›l›k
sektörü kalk›nmay› desteklemede özel bir önem kazanmaktad›r (3).
Bu araflt›rmayla, ormanc›l›k sektörünün ülke ekonomisi içindeki a¤›rl›¤›n› ortaya ç›karmak, di¤er bir deyiflle,
Ülke ekonomisini oluflturan 64 sektör içinde; ormanc›l›k
sektörünün; üretim, katma de¤er, ihracat, ithalat ve di¤er
sektörlerle olan ba¤lant›lar› üzerinde durmak, bu sektörün ekonomide oluflturaca¤› üretim, gelir ve istihdam etkilerini ortaya ç›karmak ve böylece de ormanc›l›k sektörünün ekonomik analizini yapmak ve ülke ekonomisi içindeki önemini belirlemek amaçlanmaktad›r.
Materyal ve Yöntem
Materyal
Bu amaca ulaflmak için kullan›lan veriler, Devlet ‹statistik Enstitüsü (D‹E) taraf›ndan ülke geneli için haz›rla-

nan; Endüstrileraras› ‹fllemler Tablosu, Girdi-Ç›kt› Katsay›lar› Matrisi ve Teknolojik Katsay›lar Invers Matrisi Tablolar›ndan sa¤lanm›flt›r (2).
Yöntem
Bu araflt›rmada, gerek ülkenin genel ekonomik yap›s›
hakk›nda, gerekse de ülkenin belirli bir bölgesinin ekonomik yap›s› hakk›nda bilgi veren ve ekonomiyi oluflturan
tüm sektörlerin birbirleriyle olan iliflkilerini analitik bir biçimde ortaya koyan ve sektörlerin üretim, gelir ve istihdam gibi ekonomik sorunlar›n›n çözümlenmesinde de yard›mc› olan Girdi-Ç›kt› yöntemi kullan›lm›flt›r.
Girdi-Ç›kt› Analizi ‹çin Takip Edilen Yöntem
Baz Y›llar›n Seçimi
Ülke ekonomisinde ve bu arada ormanc›l›k sektöründe
oluflan de¤ifliklikleri bir bütün halinde ortaya koyabilmek
için D‹E’nce 1979, 1985 ve 1990 y›l›na ait olarak haz›rlanan sözkonusu tablolar de¤erlendirmeye al›nm›flt›r.
Ormanc›l›kla ‹lgili Sektörün Belirlenmesi
D‹E taraf›ndan haz›rlanan ve 64 sektörden oluflan Endüstrileraras› ‹fllemler tablosunda temel üretim sektörleri
bünyesinde yeralan; 03 numaral› ormanc›l›k (ORMAN)
sektörü, bu araflt›rma için seçilmiflltir.
G-Ç Tablosunda yeralan sektörler itibar›yla mal s›n›rland›r›lmas›na uygun olarak, ORMAN sektörü; odun d›fl›
orman ürünleri ve kerestecilik ve di¤er odun orjinli orman
ürünleri alt sektörlerini kapsamaktad›r (4).
G-Ç Modeli
G-Ç modeli, “G-Ç Ak›m Tablosu” ad› verilen bir tabloya dayanmaktad›r. G-Ç Ak›m Tablosuna, Endüstrileraras›
‹fllemler Tablosu da denilmektedir (5). G-Ç Modelinin birisi ana, di¤erleri ise, bundan türetilmifl üç tablosu vard›r.
Bunlar; G-Ç Ak›m Tablosu, Teknik Katsay›lar Matrisi ve
Ters Matris Tablolar›’d›r (6).
G-Ç Ak›m Tablosu
G-Ç Ak›m Tablosu; belirli bir baz y›lda ulusal ekonominin bütün sektörleri aras›ndaki mal ve hizmet ak›mlar›n›
göstermektedir (7), (8).
Tablo 1’de gösterilen kuramsal G-Ç Ak›m Tablosu, n x
n endüstrili bir ulusal ekonomideki endüstrileraras› ak›mlar› göstermektedir. Her endüstri, ak›m tablosunda hem
girdi tüketicisi, hem de ç›kt› üreticisi olarak iki kere yaz›lm›flt›r. Buna göre; herhangi bir endüstrinin s›ra elemanlar›, ilgili endüstri ç›kt›s›n›n di¤er endüstrilere ve son talebe
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da¤›t›m›n›, sütun elemanlar› ise, ayn› endüstrinin üretim
yapabilmesi için di¤er endüstrilerden ald›¤› ara ve temel
girdileri göstermektedir. Tabloda bafll›ca dört kesim bulunmaktad›r. I numaral› kesim endüstrileraras› ak›mlar›, II
numaral› kesim nihai talepleri, III numaral› kesim katma
de¤erleri ve IV numaral› kesim son talebe giden dolays›z
faktör girdilerini göstermektedir (9).
Girdi Katsay›lar› Matrisi
G-Ç Ak›m Matrisi, sektörler aras›ndaki mal ve hizmet
ak›m iliflkilerini en iyi flekilde özetlemektedir. Ancak, bu
matristen analitik ve pratik faydalar sa¤layabilmek için,
dolays›z girdi katsay›s› matrisi (A)’nin elde edilmesi gerekmektedir. Bu matrise teknik katsay›lar matrisi de denilmektedir. G-Ç modelinde, girdi katsay›s›, herhangi bir endüstrinin bir birimlik ç›kt› üretebilmek için di¤er endüstrilerden almak zorunda oldu¤u girdi de¤erlerinin, ilgili endüstri ç›kt›s›na oran› olup, afla¤›daki gibi formüle edilebilir (5), (7).
aij = xij / xj
Ters Matris
Girdi katsay›lar› matrisi (A) ile, endüstrileraras› ç›kt›
vektörü (X) verilirse, son talep vektörü (Y);
Y = (I - A) X olmaktad›r.
Buradan da;

V=Y

X = (I - A)-1 Y formülü elde edilir. Bu eflitlikte yeralan
(I - A)-1 matrisine, Leontief Ters Matrisi denilmektedir
(6).
Ters matriste j sütununa ait elemanlar›n toplam› j sektöründe bir birimlik nihai talep art›fl›n› karfl›lamak üzere,
ekonomideki bütün sektörlerin yapmalar› gerekli üretim
art›fl›n› göstermektedir. Benzer flekilde, ters matrisin i s›ras›na ait elemanlar›n toplam›, ekonomideki bütün sektörlerin üretimine dönük nihai taleplerde bir birimlik art›fl
meydana geldi¤inde, herhangi bir i sektörünün yapmas›
gereken üretim art›fl›n› göstermektedir (7). Bu yönüyle,
ters matris ekonomideki zincirleme iliflkiyi de göstermektedir. fiöyle ki, ekonominin tar›m sektörü ürününe olan
talep art›fl› daha fazla gübre üretimi ve artan gübre üretimi de daha fazla enerjiyi gerektirir. Böylece belirli bir sektördeki talep art›fl›, ekonominin di¤er sektörlerine yans›yan talep art›fllar› meydana getirmektedir ( 10).
Özetle; ters matriste s›ra ve sütun elemanlar› toplamlar› içindeki en yüksek de¤erler, bu endüstrilere yönelmifl
nihai talep art›fl›n›n, di¤er endüstrilere yönelen nihai talep
art›fl›na oranla, endüstrileraras› yap›y› daha fazla etkiledikleri anlam›na gelmektedir.
Endüstrileraras› ‹leri ve Geri Ba¤lant› Oranlar›
G-Ç tablolar›, sektörleraras› ekonomik iliflkilerin yan›
s›ra, sektörlerin di¤er sektörlerden ald›¤› ve onlara satt›-
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¤› ara girdilerin toplam›n› göstermekte ve sektörleraras›
ba¤›nlaflmay› ifade etmektedir. Sektörlerin ekonomi içindeki önemi, ileri ve geri ba¤lant›lar›n›n etkinlikleriyle ölçülmektedir.
Bir sektörün ‹leri Ba¤lant› Oran› (Bi); sektörün di¤er
sektörlere satt›¤› ara mallar toplam›n›n o sektörün toplam
üretime bölünmesiyle oluflan bir rasyodur. Geri Ba¤lant›
Oran› ise; bir sektörün di¤er sektörlerden ald›¤› ara mallar toplam›n›n, o sektörün toplam üretimine oran› olmaktad›r. Bi ile Bg afla¤›daki gibi formüle edilmektedir (11):
n

B i = ∑ X ij / X i
j=1
n

B g = ∑ X ij / X i
j=1

Bir ekonomide sektörlerin ileriye ve geriye do¤ru ba¤lant›lar›n›n yüksek ya da düflük olmas›na göre afla¤›daki
dört gruptan söz edilmektedir ( 12);
- ‹leri ve geri ba¤lant›lar› yüksek olan sektörler, hem
mal ald›¤› hem de mal verdi¤i sektörleri etkilerler,
- Geri ba¤lant›lar› yüksek, ileri ba¤lant›lar› düflük olan
sektörler, ülkenin tabii kaynaklar›n› de¤erlendirmede etkili olan sektörlerdir,
- ‹leri ba¤lant›lar› yüksek, geri ba¤lant›lar› düflük olan
sektörler, genellikle ara mal› üreten sektörler olup, bu
mallar› talep eden sektörlerin üretimini art›r›rlar,
- ‹leri ve geri ba¤lant›lar› düflük olan sektörler, di¤er
sektörleri do¤rudan etkileyememekte ve katma de¤er
oluflturarak ülke gelirinin artmas›na yard›mc› olurlar.
Çarpan Analizleri
G-Ç çal›flmalar›ndan yararlanarak çarpan analizleri
yapmak ülke ve bölgesel planlama için kullan›lan önemli
bir yaklafl›m olmaktad›r.
Bu çal›flmada üç çeflit çarpan hesaplanacakt›r. Bunlar;
üretim, gelir ve istihdam çarpanlar› olup, afla¤›da k›saca
aç›klanm›flt›r (7), (13).
Basit Üretim Çarpan›
Basit üretim çarpan›; herbir sektörün nihai talebindeki birim art›fl›n, ekonomi üzerindeki üretim etkisini göstermektedir.
Herhangi bir sektörün basit üretim çarpan›, o sektörünün nihai talebindeki birim art›fla karfl›l›k, sektörün Leontief ters matrisindeki sütun katsay›lar› toplam› olup,

afla¤›daki gibi formüle edilebilir;
n

Z j = ∑ b ij
j=1

Basit Gelir Çarpan›
Herhangi bir sektördeki basit gelir çarpan›, nihai talepteki birim art›fl sonucunda ekonomideki hane halk› gelirlerindeki ek art›fl olmaktad›r. Gelir çarpan›n›n hesaplanmas›nda ilk aflama, sektörlerin birim üretim art›fl› sonucundaki dolays›z gelir etkilerini hesaplamakt›r. Dolays›z
girdi katsay›s› matrisindeki katma de¤er sat›r›, sektörlerin
birim üretiminin dolays›z gelir etkisini göstermektedir.
Gelir çarpan›n›n hesaplanmas›nda ikinci aflama, birim üretimin oluflturdu¤u dolayl› ve dolays›z gelir etkilerini hesaplamakt›r. Formüle edilirse;
n

k j = ∑ (V j / x j) b ij
j=1

Burada; kj : j sektörün dolayl› ve dolays›z gelir etkisini, Vj : j sektörünün katma de¤er katsay›s›n›, Xj : j sektörünün üretimini ve bij : Leontief ters matrisi eleman›n›
göstermektedir. Bulunan kj, j sektörünün dolays›z gelir
etkisine bölünerek, basit gelir çarpan› afla¤›daki gibi elde
edilir;
n

Z j = ∑ V i bij (V j / x j)
j=1

Basit ‹stihdam Çarpan›
Basit istihdam çarpan›, j sektörünün nihai talebindeki
bir birimlik art›fl›n dolayl› ve dolays›z istihdam etkisini
göstermektedir. Tüm sektörlerin istihdam çarpanlar› bilinirse, ülkede toplam istihdam› maksimum yapmak için
hangi sektörlere a¤›rl›k verilmesi gerekti¤i belirlenebilmektedir.
‹stihdam çarpan›, birim üretimin birim istihdam baz›na çevrilmesiyle, üretim çarpan›ndan elde edilmektedir.
Herhangi bir j sektörünün birim üretiminin dolayl› ve dolays›z istihdam etkisi;
n

e j = ∑ q i bij / q j olmaktad›r.
j=1

Burada; ej : j sektörünün basit istihdam çarpan›, qi : i
sektörünün dolayl› emek girdi katsay›s›, bij : Leontief ters
matris eleman›, qj : j sektörünün emek-girdi katsay›s› olmaktad›r.
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Bulgular ve Tart›flma
Ormanc›l›k Sektörünün ülke ekonomisi içindeki önemini ortaya ç›karmay› amaçlayan bu araflt›rma için materyal bölümünde tan›t›lan ve toplanan veriler üzerinde girdi
- ç›kt› analizin uygulanmas› sonucu elde edilen bulgular ve
bu bulgulara iliflkin yap›lan tart›flmalar afla¤›daki alt bölümlerde verilmifltir.
G-Ç Ak›m Tablosu Bulgular› ve Tart›flmalar›
1979, 1985 ve 1990 y›llar›na ait ülke ekonomisine
iliflkin Girdi-Ç›kt› bulgular› ile, bu bulgulara iliflkin yap›lan
tart›flmalar afla¤›daki alt bafll›klarda verilmifltir (14), (15).
Üretim Bulgular› ve Tart›flmas›
1979, 1985 ve 1990 y›llar›na ait ülke ekonomisine
iliflkin üretim bulgular› afla¤›daki tabloda verilmifltir.
Ormanc›l›k sektörünün toplam üretiminin, ülke ekonomisinin 64 sektörünün oluflturdu¤u toplam üretimi
içindeki pay›, 1979’da % 0.5, 1985’te % 0.6 ve 1990’
da % 0.5 ile hemen hemen binde 5 ile ayn› düzeyde kalm›flt›r. Burada dikkati çeken husus; ormanc›l›k sektörünün üretim a¤›rl›¤›n›n ülke ekonomisi içindeki katk›s›n›n
ortalama `% 0.5 gibi küçük bir oranda kalm›fl olmas›d›r.
Tablo 2.

Bu durum; özellikle, ormanc›l›k sektörünün sadece para
ile ifade edilebilen tomruk, maden dire¤i, tel dire¤i, ka¤›tl›k odun, lif yonga odunu, sanayi odunu, yakacak odun,
reçine, s›¤la ya¤› vbg. asli ve tali ürünleri üretiminin hesaplamalara kat›lmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Oysa, kay›tlara yans›mayan özel sektör odun üretimi ve gizli yakacak odun üretimlerinin de hesaplamalara kat›lamas› sonucunda, %0.5’lik rakam›n % 1.76’lara yükseldi¤i (16) belirtilmektedir. Kald› ki; ormanc›l›k sektörünün parayla ifade edilemeyen; erozyon kontrolu, su üretimi, su rejiminin
düzenlenmesi, barajlar›n ekonomik ömrünün uzat›lmas›,
rekreasyonel ihtiyaçlar›n giderilmesi vbg. hizmetleri de
sözkonusudur. Bu hizmet üretimlerinin de hesaplamalara
kat›lmas›yla, söz konusu rakam›n daha da yükselece¤i kolayca anlafl›lmaktad›r.
‹hracat ve ‹thalat Bulgular› ve Tart›flmas›
1979, 1985 ve 1990 y›llar›na ait ülke ekonomisine
iliflkin ihracat ve ithalat bulgular› afla¤›daki tablolarda verilmifltir.
1979, 1985 ve 1990 y›llar›nda ülke ekonomisini oluflturan 64 sektörün ihracat›n›n ithalat›n› karfl›lama oranlar›; % 49, % 88 ve % 75 ile ortalama % 71 iken, orman-

Ormanc›l›k Sektörü ve Tüm Sektörlerin Ülke Ekonomisi ‹çindeki Üretim Miktarlar› ve A¤›rl›klar›

SEKTÖR

Üretim Tutar› (Milyon (TL)

Ülke Üretimi ‹çindeki Pay› (%)

ADI

1979

1985

1990

1979

1985

1990

Orman

21059

356756

3853029

0.5

0.6

0.5

64 Sektör Toplam›

4290072

61087242

751206862

99.5

99.4

99.5

Tablo 3.

Ormanc›l›k Sektörü ve Tüm Sektörlerin Ülke Ekonomisi ‹çindeki ‹hracat ve ‹thalat Miktarlar›

SEKTÖR

‹hracat› (Milyon TL)

‹thalat› (Milyon TL)

ADI

1979

1985

1990

1979

1985

1990

Orman

126

9729

26322

911

36484

431230

64 Sektör Toplam›

102768

5918034

52061555

207861

6711018

69034362

Tablo 4.

M. F. TÜRKER

Ormanc›l›k Sektörü ve Tüm Sektörlerin Ülke Ekonomisi
‹çindeki ‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oranlar›

SEKTÖR

‹hracat›n ‹thalat› Karfl›lama Oran› (%)

ADI

1979

1985

1990

Orman

14

27

6

64 Sektör Toplam›

49

88

75

c›l›k sektörünün ilgili y›llardaki ihracat›n›n ithalat›n› karfl›lama oranlar› ise; % 14, % 27 ve % 6 ile ortalama % 16
gibi oldukça düflük düzeylerde kalmaktad›r.
Benzer flekilde, ormanc›l›k sektörünün ihracat›n›n ülke
ekonomisi ihracat› içindeki pay› 0.0005 (onbinde 5) ve ithalat›n›n ülke ekonomisi ithalat› içindeki pay› da 0.0006
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Tablo 5.

Ormanc›l›k Sektörü ve Tüm Sektörlerin Ülke Ekonomisi ‹çindeki Ara Talep-Toplam Arz Miktarlar›

SEKTÖR

Ara Talep (Arz) (Milyon TL)

Toplam Talep (Ar2) (Milyon TL)

ADI

1979

1985

1990

1979

1985

1990

Orman

19327

269870

3033011

21059

356756

3853029

64 Sektör Toplam›

1636800

24352656

291247626

4290072

61087242

751206862

Tablo 6.

SEKTÖR

‹hracat ve ithalat konusunda ormanc›l›k sektörünün
gösterdi¤i bu özellik, sektörünün; büyük ölçüde iç tüketime konu oldu¤u, d›flsat›m imkanlar› ileri derecede s›n›rl›
bulunan ve bu özelli¤i ancak uzun dönemde de¤iflebilecek
sektörlerden oldu¤u (3) fleklinde özetlenmektedir. Di¤er
bir anlat›mla, ormanlar›m›zdan elde edilen ürün iç talebi
karfl›layamamaktad›r. Bu durum çok uzun bir dönem bu

Ara Talep Toplam Arz ‹çindeki Yeri (%)

ADI

1979

1985

1990

Orman

92

76

79

64 Sektör Toplam›

38

39

39

Tablo 7.

(onbinde 6) gibi ihmal edilebilecek düzeylerde bulunmaktad›r.

Ormanc›l›k Sektörü ve Tüm Sektörlerin Ülke Ekonomisi
‹çindeki Ara Talebin Toplam Arz ‹çindeki A¤›rl›¤›

Ormanc›l›k Sektörü ve Tüm Sektörlerin Ülke Ekonomisi ‹çindeki Katma De¤er-Üretim Miktarlar›

SEKTÖR

G. S. Katma De¤er (Milyon TL.)

Toplam Üretim (Milyon TL)

ADI

1979

1985

1990

1979

1985

1990

Orman

16742

261149

2882089

21059

356756

3853029

64 Sektör Toplam›

245410

30143568

377528033

4290072

53193760

751206862

Tablo 8.

Ormanc›l›k Sektörü ve Tüm Sektörlerin Ülke ve Bölge
Ekonomisi ‹çindeki Katma De¤er Miktar›n›n Üretim Miktar›
‹çindeki A¤›rl›¤›

SEKTÖR

Ara Talep-Toplam Arz Bulgular› ve Tart›flmas›
1979, 1985 ve 1990 y›llar›na ait ülke ekonomisine
iliflkin ara talep-toplam arz bulgular›, yukar›daki tablolarda verilmifltir.

Katma De¤erin Toplam Üretim ‹çindeki
A¤›rl›¤› (%)

ADI

1979

1985

1990

Orman

80

73

73

64 Sektör Toplam›

57

57

57

Tablo 9.

flekilde sürecektir. Arz aç›¤› ithal yoluyla karfl›lanmak zorundad›r. Dolay›s›yla, ormanc›l›k bir ihracat sektörü de¤ildir (17).

Ülke ekonomisini oluflturan 64 sektörün toplam arz›
içinde ara talebin pay›, 1979, 1985 ve 1990 y›llar›nda,
yaklafl›k % 39 iken, ormanc›l›k sektöründe bu oran ortalamas›, % 82 ile, ülke ortalamas›n›n çok üzerinde gerçekleflmifltir. Bu rakamlar, ormanc›l›k sektörünün ç›kt›lar›n›n
ara talebe giden k›sm›n›n, ülke ve bölge ekonomisini olufl-

Ormanc›l›k Sektörünün Ülke Ekonomisi ‹çindeki Ters Matrisin Sütun Elemanlar› Toplam De¤erleri ve A¤›rl›klar›

SEKTÖR
ADI
Orman

J Sütunu Elemanlar› Toplam›
1979
.262

1985
1.274

64 Sektör ‹çindeki S›ralamas›

1990
1.248

1979
61.

1985
59.

1990
62.
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Tablo 10.

Ormanc›l›k Sektörünün Ülke Ekonomisi ‹çindeki Ters Matrisin S›ra Elemanlar› Toplam De¤erleri ve A¤›rl›klar›

SEKTÖR

Tablo 11.

M. F. TÜRKER

J Sütunu Elemanlar› Toplam›

64 Sekördeki S›ralamas›

ADI

1979

1985

1990

1979

1985

1990

Orman

1.859

1.950

1.824

16.

15.

17.

Ormanc›l›k Sektörünün Ülke Ekonomisi ‹çindeki Sektörlerle Ba¤›nlaflma Oranlar› ve A¤›rl›klar›

SEKTÖR

Bi (‹leri Ba¤lant› Oran›)

Bg (Geri Ba¤lant› Oran›)

ADI

1979

1985

1990

1979

1985

1990

Orman

0.917

0.756

0.786

0.160

0.137

0.127

64 Sektör Toplam›

0.382

0.390

0.387

0.382

0.390

0.387

turan 64 sektör rakamlar›na nazaran oldukça fazla oldu¤unu, di¤er bir deyiflle, ormanc›l›k sektörünün, di¤er sektörlere ara mal› sa¤layan endüstrilerin bafl›nda geldi¤ini
göstermektedir.
Katma De¤er-Üretim Bulgular› ve Tart›flmas›
1979, 1985 ve 1990 y›llar›na ait ülke ekonomisine
iliflkin katma de¤er-üretim bulgular›, yukar›daki tablolarda verilmifltir.
1979, 1980 ve 1985 y›llar›nda ülke ekonomisinde
G.S. Katma De¤erin, toplam ülke üretimi içindeki pay› %
57 iken; ormanc›l›k sektöründe bu oran, ortalama % 76
olarak daha yüksek düzeyde gerçekleflmifltir. Ülke ekonomisini oluflturan di¤er sektör ortalamalar›na nazaran ormanc›l›k sektörünün toplam ç›kt›lar› içindeki katma de¤er
paylar›n›n yüksek olmas›, bu sektörün ileri ba¤lant›lar›n›n
yüksek olmas› ve emek-yo¤un teknolojileri seçmesinden
kaynaklanmaktad›r.
Leontief Ters Matrisi Bulgular› ve Tart›flmas›
Ülke ekonomisini oluflturan 64 sektör içinde, ormanc›l›k sektörünün ekonomik a¤›rl›¤›n› ortaya ç›karmak için
yap›lan ters matris analizi bulgular› Tablo 9 (J sütun elemanlar› toplam› bulgular›) ve Tablo 10 (‹ s›ra elemanlar›
toplam› bulgular›)’ da verilmifltir.
Ülke ekonomisini oluflturan 64 sektör içinde, ters
matrisin sütun elemanlar› toplam›na göre; ormanc›l›k sektörü üç analiz sonuçlar› ortalamas›na göre 57. s›rada yer
almaktad›r.
Ters matrisin sütun elemanlar› toplam›na göre s›rala-

ma; sektörlerin bir birimlik nihai talep art›fl›n› karfl›lamak
üzere; ekonomideki tüm sektörlerin yapmas› gereken
üretim art›fllar›n› vermektedir. Bu cümleden hareketle;
ormanc›l›k sektörünün nihai talebine yönelik art›fl, ekonomideki di¤er sektörlerin yapmalar› gereken üretim art›fllar›n› az etkilemekte oldu¤u ifade edilebilir.
Yine Ülke ekonomisini oluflturan 64 sektör içinde, ters
matrisin s›ra elemanlar› toplam›na göre; ormanc›l›k sektörü sözkonusu y›llar ortamalar›na göre 16. s›rada bulunmaktad›r.
Ters matriste s›ra elemanlar› toplam›na göre s›ralama,
ekonomideki bütün sektörlerin üretimine karfl› nihai talepte bir birimlik art›fl oldu¤unda, bu sektörlerin yapmas›
gereken üretim art›fl› büyüklüklerini vermektedir. Bu
cümleden hareketle, ülke ekonomisinde bulunan 64 sektörün üretimine karfl› nihai talepte bir birimlik art›fl meydana geldi¤inde, ormanc›l›kla ilgili sektörün ekonomide
yapt›¤› üretim art›fllar›n›n yüksek oldu¤u söylenebilir.
‹leri ve Geri Ba¤lant› Oran Bulgular› ve Tart›flmas›
Ülke ekonomisini oluflturan 64 sektör içinde, ormanc›l›k sektörünün ekonomik a¤›rl›¤›n› ortaya ç›karmak için
yap›lan sektörel ba¤›nlaflma analizi bulgular› afla¤›ya ç›kar›lm›flt›r.
Ülke ekonomisinde yeralan sektörlerin ileri ba¤lant›
oran› ortalamas›, ele al›nan üç analiz y›l› için ortalama de¤er olarak 0.386 bulunmuflken, ormanc›l›k sektörünün
ileri ba¤lant› oran› ortalamas›, 0.820 ile bu de¤erin çok
üzerinde ç›km›flt›r. Bu verilere göre, ormanc›l›k sektörünün ileri ba¤lant› oranlar› yüksek ç›kmaktad›r. Benzer flekilde ülke ve bölge ekonomisinde bulunan 64 sektörün
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Tablo 12.

Ormanc›l›k Sektörünün Ülke Ekonomisi ‹çindeki Üretim Çarpanlar› ve A¤›rl›klar›

SEKTÖR

Tablo 13.

Üretim Çarpan›

ADI

1979

1985

1990

1979

1985

1990

Orman

1.261

1.274

1.248

61.

59.

62.

Ormanc›l›k Sektörünün Ülke Ekonomisi ‹çindeki Gelir Çarpanlar› ve A¤›rl›klar›

SEKTÖR

Tablo 14.

64 Sektör ‹çindeki Yeri

Gelir Çarpan›

64 Sektör ‹çindeki Yeri

ADI

1979

1985

1990

1979

1985

1990

Orman

1.340

1.418

1.423

52.

56.

52.

Ormanc›l›k Sektörünün Ülke Ekonomisi ‹çindeki ‹stihdam Çarpanlar› ve A¤›rl›klar›

SEKTÖR

Üretim Çarpan›

64 Sektör ‹çindeki Yeri

ADI

1980

1985

1990

1980

1985

1990

Orman

0.291

-

-

17.

-

-

1979, 1985 ve 1990 y›llar› için geri ba¤lant› oranlar› ortalamas› 0.386 iken; temel ormanc›l›k sektörünün geri
ba¤lant› oranlar› ortalamas› 0.141 ile, genel ortalamadan
düflük kalmaktad›r. Bu sonuçlara göre, ormanc›l›k sektörünün geri ba¤lant› oran› düflük olmaktad›r.
Sektörel ba¤lant›lar konusu topluca de¤erlendirildi¤inde; ormanc›l›k sektörünün ileri ba¤lant› oran› yüksek, geri ba¤lant› oran› ise düflüktür. Bu özelli¤i ile, bu sektör;
ara mal› üreten ve üretti¤i mallar› haz›r arz oluflturarak
girdi talep eden sektörlerin üretimini art›rmakta olan sektördür.
Daha aç›k bir anlat›mla, ormanc›l›k sektörü geri ba¤lant›lar› az fakat ileri ba¤lant›lar› büyük olan, kendisi d›fl›nda pek çok sektöre girdi veren, dolay›s›yla stratejik nitelikli bir sektör durumundad›r (17).
Çarpan Analizi Bulgular› ve Tart›flmas›
Ormanc›l›k sektörünün ülke ekonomisi içindeki üretim, gelir ve istihdam etkilerini ve önem derecelerini ortaya ç›karmak amac›yla, yap›lan çarpan analizleri sonucu elde edilen üret›m çarpan› bulgular› Tablo 12’de, gelir çarpan› bulgular› Tablo 13’de, ve ist›hdam çarpan› bulgular›
Tablo 14’ de verilmifltir.

sektör içinde 60. s›rada yeralmakta oldu¤u söylenebilir.
Bu yönüyle, ormanc›l›k sektörünün nihai talebindeki art›fllar›n, ülke ekonomisindeki toplam üretim art›fl›n› en az etkilemekte oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Gelir çarpan› etkisi yönünden ise; ülke ekonomisi baz›nda ormanc›l›k sektörü 1979, 1985 ve 1990 y›llar› için
yap›lan analizlerde 53. s›rada yeralmaktad›r. Bu rakamlara göre; ormanc›l›k sektörünün gelir etkisi, ülke
ekonomisi baz›nda düflük, ç›kmaktad›r. Bir baflka deyiflle,
ekonomide nihai talepte bir birimlik art›fl meydana geldi¤inde, ormanc›l›k sektörünün oluflturaca¤› gelir etkisi
ülke ekonomisi için önemsiz kalmaktad›r.
1979, 1985 ve 1990 y›llar› için D‹E’nce düzenlenen
Endüstrileraras› ‹fllemler Tablolar›nda, sektörlerde çal›flan
iflçi say›s› verilmedi¤inden, ormanc›l›kla ilgili sektörlere
iliflkin istihdam çarpan› bulunamam›flt›r. Bu sektörlerle ilgili de¤erler, Trabzon Alt Bölgesi için yap›lan araflt›rmadan (18) sa¤lanm›flt›r. Bu araflt›rmaya göre; Trabzon
Alt Bölgesi ekonomisinde, istihdam etkisi bak›m›ndan ormanc›l›k sektörü 17. s›rada yeralmaktad›r. Ormanc›l›k
sektörünün istihdam etkisi bak›m›ndan etkili olmas›, bu
sektörün emek-yo¤un teknoloji seçmesinden kaynaklanmaktad›r.

Üretim çarpan› aç›s›ndan konu de¤erlendirildi¤inde,
ormanc›l›k sektörünün üretim çarpan› de¤erine göre 64
236
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Sonuç
Sonuç olarak; ormanc›l›kla sektörü, ülke ekonomisinde yeralan di¤er 63 sektörle bir arada, input-output
analizi yard›m›yla de¤erlendirildi¤inde;
- Bu sektörün ülke ve bölge ekonomisi üretiminde fazla a¤›rl›¤›n›n olmad›¤›, ancak ormanc›l›k sektörünün üretti¤i hizmetlerin parasal karfl›l›klar›n›n da hesaplamalara
kat›lmas›yla üretim aç›s›ndan belli bir a¤›rl›¤a sahip oldu¤u,
- Bu sektörün ihracat›n›n ülke ihracat› içindeki yerinin
ihmal edilecek kadar az oldu¤u, dolay›s›yla bu sektörün
genifl ölçüde iç tüketime hizmet etti¤i,
- Bu sektörün toplam ç›kt›lar›n›n önemli bir

M. F. TÜRKER

bölümünün ara talebe gitti¤i, di¤er bir deyiflle
ekonomideki di¤er sektörlerin taleplerini karfl›lad›¤›,
- Ormanc›l›k sektörünün sa¤lad›¤› katma de¤erin
büyük olmas›yla, bu sektörün iflsizli¤i azaltmada ve gelir
farkl›l›klar›n› azaltmada önemli bir araç olarak kullan›labilece¤i,
- Bu sektörün ekonomide yer alan di¤er sektörlerle
sahip oldu¤u sektörel ba¤lant›lar sonucunda; di¤er sektörlerin hammadde ihtiyac›n› karfl›layarak, bu sektörleri
olumlu yönde etkilemekte oldu¤u,
- ve ilgili sektörün ekonomideki üretim ve gelir etkisinin az olmakla birlikte, yüksek istihdam etkisine sahip
bulundu¤u anlafl›lmaktad›r.
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